Ventileren openbare ruimtes vermindert overdrachtrisico {#Sec1}
=======================================================

**Om verspreiding van het coronavirus te beperken, is goed ventileren van openbare ruimtes minstens zo belangrijk als 1,5 meter afstand houden van elkaar. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor wachten behandelruimtes bij pedicures.**

Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, Cardiologie Centra Nederland en Amsterdam uMC. Onderzoekers vroegen gezonde proefpersonen om te spreken en te hoesten. Ze fotografeerden met laserlichttechnieken de druppeltjes die daarbij vrijkwamen. Ze namen zowel bij het spreken als bij het hoesten grote hoeveelheden kleine druppeltjes waar. Maar die druppels waren niet allemaal even groot en dat maakte een groot verschil.

Vooral bij het hoesten kwamen grote druppels vrij, tot 1 millimeter in doorsnede. Die vielen binnen 1 seconde naar de grond en vormen daardoor een betrekkelijk klein risico om virussen over te dragen. Er kwamen ook veel kleinere druppeltjes vrij (tussen 1-10 micrometer). Door de grote luchtweerstand die ze ervaren, zweven ze veel langzamer naar de grond. nadat iemand had gehoest, duurde het ongeveer 5 minuten voordat het totale aantal *kleine* druppeltjes in de lucht gehalveerd was. Kleine druppeltjes zijn dus veel gevaarlijker om het coronavirus over te dragen dan grote.

De onderzoekers herhaalden hun experiment in een goed geventileerde ruimte. na het aanzetten van een mechanisch ventilatiesysteem verdween de helft van de mini-druppeltjes in 2,5 minuut uit de lucht. En in een kamer waarin ook een raam en een deur open stonden, was het aantal druppeltjes al na 30 seconden gehalveerd. Dat is 10 keer zo snel als in het 1^e^ experiment, waarbij de kamer niet of niet goed geventileerd werd.

**Bron:** EOS Wetenschap

Huidkankercampagne: zonneschade voorkomen en vroegsignalering {#Sec2}
=============================================================

Huidkanker is de snelst stijgende vorm van kanker in Nederland. De nieuwe jaarlijkse huidkankercampagne benadrukt het belang van het voorkomen van huidschade door de zon en van regelmatige zelfcontrole om huidkanker in een vroeg stadium te ontdekken. Op dit moment komen er in Nederland zo'n 70.000 nieuwe patiënten met huidkanker per jaar bij en dat aantal zal de komende jaren nog meer toenemen. Wetenschappers voorspellen een toename van 5% ieder jaar. Dat betekent dat de kans dat een persoon huidkanker krijgt tijdens zijn/haar leven op dit moment 1 op 5 is; dit gaat al richting 1 op 4. Huidkanker is meestal het gevolg van te veel en onbeschermde blootstelling aan uvstraling. in de jaarlijkse huidkankercampagne van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) die recent van start is gegaan, is de centrale vraag 'Hoe ziet je huid er echt uit'. De campagne beoogt om te voorkomen dat mensen huidkanker krijgen. Het laat echter ook weten dat vroegtijdige ontdekking belangrijk is. Huidkanker is vaak een plekje of een bultje wat opeens gaat groeien, of een langer bestaande plek die blijft groeien, van kleur verandert, of bloedt. Daarbij kan dit ruw aanvoelen, makkelijk bloeden en soms pijn doen. Huidkanker kan ook een moedervlek zijn die plotseling ontstaat of juist al jaren aanwezig is en verandert. Verandering van kleur, vorm en bloeden zijn kenmerken van een kwaadaardige moedervlek ofwel melanoom. Een snelgroeiend en makkelijk bloedend roze, rood of bruin gezwelletje is ook reden om een arts te bezoeken.

Voor meer informatie, zie [www.hoezietjehuiderechtuit.nl](http://www.hoezietjehuiderechtuit.nl) **Bron:** NVDV

Coronavirus verspreidt zich mogelijk via openbare toiletten {#Sec3}
===========================================================

inmiddels is duidelijk dat het coronavirus zich, net als in de longen, ook in de darmen kan nestelen. Op dit moment is het nog onbekend of het coronavirus dat gevonden wordt in ontlasting, ook andere mensen kan besmetten. Daar is meer onderzoek voor nodig. Tot die tijd is het extra belangrijk om de hygiënemaatregelen op te volgen. Want het doortrekken van een toilet kan mogelijk een ziekteverwekker verspreiden. Bij het doortrekken ontstaan er door de stevige waterstromen in de pot hele fijne druppeltjes (aerosolen) waarin micro-organismen zoals virussen kunnen zitten. Deze aerosolen kunnen in de lucht blijven zweven en zo ingeademd worden of een oppervlakte besmetten. Of dit ook het geval is bij het coronavirus is nog onduidelijk. Maar het sluiten van de toiletdeksel bij het doortrekken kan een groot deel van de verspreiding van de aerosolwolken voorkomen. Het is belangrijk om hier alert op te blijven. En om hygiënemaatregelen voor toiletbezoek in openbare ruimtes goed op te volgen, namelijk frequent handen wassen (zeker voor en na toiletbezoek), regelmatig de toiletruimte grondig schoonmaken, en het toilet doorspoelen met het deksel omlaag (tegen aerosolen). Pedicurepraktijken met cliëntentoilet doen er goed aan om cliënten te wijzen op de hygiënemaatregelen (handen wassen, toilet doorspoelen met klep omlaag).

**Bron:** Maag lever darm stichting (MLDS)

Nieuwe boeken over specialistische technieken! {#Sec4}
==============================================

De vijfdelige serie 'Focus op Specialistische Technieken', geschreven door medisch pedicure Toos Mennen en journalist Ellen van Kruining, is sinds kort op de pedicure-markt verkrijgbaar. De auteurs leggen in ieder deel uit de serie één specialistische techniek onder een theoretisch en praktisch vergrootglas. Deze studieboeken, tevens naslagwerken, bieden uitgebreide ondersteuning bij het maken van ortheses, het plaatsen van nagelbeugels, het uitvoeren van nagelreparaties en het toepassen van drukverdelende technieken. Het vijfde boek geeft een inkijkje in de achterliggende anatomie, pathologie en biomechanica. Het praktische handelen wordt stapsgewijs uitgelegd, geïllustreerd met authentiek, eigen gemaakt beeldmateriaal. De demonstraties zijn in eigen praktijk opgenomen en worden op daadwerkelijke probleemvoeten uitgevoerd.

*Meer info op* [www.specialistische-technieken.nl](http://www.specialistische-technieken.nl)

Abuis {#FPar1}
-----

in Podopost nr. 4 is in het artikel Op bezoek (bij Wilma Wijsbeek van Fitfeet) onbedoeld een onjuistheid terechtkomen. in dit artikel staat Marijke van der Veen genoemd als pedicure. Dit is echter niet correct, Marijke is namelijk medisch pedicure.

10 bijzondere casussen speciaal voor jou gebundeld {#FPar2}
--------------------------------------------------

Pedicures lezen graag casussen. Speciaal voor jou als abonnee heeft Podopost 10 bijzondere casussen uit 2019 en 2020 gebundeld. Zo heb je waardevolle kennis en aanpak van specifieke klachten makkelijk bij de hand. Wil jij deze bundel ook graag hebben? Ga dan naar [www.podopost.nl/10-bijzondere-casussen-gratis-bundel](http://www.podopost.nl/10-bijzondere-casussen-gratis-bundel) en meld je aan, zodat je deze interessante bundel gratis kunt downloaden.

**En de winnaar is...** {#Sec5}
=======================

Angelique Kok is de gelukkige winnaar van de keuzeprijs t.w.v. 75-125 euro. Zij gaf het juiste antwoord op de Podopost Samen Werkenvraag in het artikel over rode verkleuringen aan voeten in Podopost nr. 4. Stafylokokken zijn een mogelijke oorzaak van purpura. De prijs werd beschikbaar gesteld door All4feet.

Winnaar van de prijs uit Podopost nr. 3 {#Sec6}
=======================================

Van Thea Houbraken-Beeren ontving de redactie van Podopost een foto met de prijs: de Cryo-stift kofferset met cursus die zij had gewonnen met het juist beantwoorden van de prijsvraag uit Podopost nr. 3.

Eiwit ontdekt dat jeuk in de huid 'aan' en uit kan zetten {#Sec7}
=========================================================

Een eiwit in de huid, periostin genaamd, kan direct neuronen in de huid activeren die jeuk veroorzaken, zo blijkt uit recent onderzoek. Het blokkeren van de periostinreceptoren van deze neuronen reduceerden de jeukreactie in een muismodel met atopische dermatitis, oftewel eczeem. De ontdekking kan gevolgen hebben voor de behandeling van jeukklachten bij eczeem.

Het team ontdekte bij een chemisch-geïnduceerd muismodel met atopische dermatitis, dat de blootstelling aan gangbare allergenen zoals de huisstofmijt, de periostinproductie in de huid verhoogt en een verergering van de jeukreactie geeft.

Echter, wanneer de onderzoekers de eiwitreceptoren 'uit' zetten, werd de jeuk aanzienlijk minder.

"Periostin en zijn receptoren verbinden de huid rechtstreeks met het centrale zenuwstelsel", zegt Santosh Mishra, assistentprofessor neurowetenschappen en hoofd van het onderzoeksteam. "We hebben het eerste kruispunt in het jeukende pad geïdentificeerd dat verband houdt met eczeem. Als we die verbinding kunnen verbreken, kunnen we de jeuk verlichten."

**Bron:** sciencedaily.com
